Винаги съм се чудел защо хората ядат едновременно хляба и пържолата, наместо да излапат първо сочната , и докато са още гладни, да погризат безвкусните пшеничени залъци... О, бисквити и кокали, така и не успях разбера... Аз съм едно жизнерадостно, малко пале, което няма нищо общо с гордите пекинези, и грациозните хрътки... Аз съм просто един помияр, който имаше щастието да бъде приютен от с деца и удобна кола. Сега вместо кофите за боклук и уличните шахти усещам приятния полъх на и уюта на мека възглавница...

Най-силно съм Деси, която е ученичка, обръща ми внимание, но често се държи странно. Понякога ми дава да спя в леглото й , а друг път ме затваря в банята... Брат й замина в казармата. Тя се дразнеше от разхвърляните дънки и легло. Веднъж каза, че не иска да го види повече. Зарадвах се – значи ще си останем двамата в стаята. А сега държи в ръце и плаче... Когато е , пуска уредбата и от там излизат някакви звуци, подобни на онези, когато дръпнах масата с чиниите за гостите...

Имам си стопанката, но я съкратиха от работа. В началото не разбирах какво означава това, но скоро . Вместо вкусните храни за кучета, започнаха да ми дават хлебна попара. Нито скимтенето, помогнаха.

Стопанинът започна допълнителна работа и се връщаше късно. Все беше изморен и сърдит. Вечер хапваше набързо и после с часове се караха със стопанката... Тя все му повтаряше, че е неудачник и , че съучениците му вече втори джип сменяли... Ама и той не й оставаше длъжен...

Обстановката в семейството ставаше все , оценките на малката Деси – все по-ниски, а за храна – все по-празна...

Един ден Деси остави , че не издържа и иска да избяга от къщи.

Стопанката се разплака, стопанинът дълбоко и прегърна жена си. Спомниха, че са семейство. Осъзнаха, че това е най-важното нещо, а не сметките за тока и телефона. И заедно се изправиха пред общата цел – да открият .

Дочула думите на родителите си, тя изскокна , където се бе скрила и се втурна да ги прегърне с думите, които прозвучаха по детски – наивни и искрени: “Мамо, татко, !”

Сега моите стопани се разхождат в парка – заедно, цялото семейство... Те имат нужда – къшей признателност, усмихнат вперен поглед в очите им, игрив подскок или приятелско близване по ръцете... Даааа... Сега разбирам защо хората ядат едновременно и вкусната, и храна... Те знаят колко разнообразен е животът, когато им сервира ту моменти, ту неприятности... И тъкмо това му е хубавото на семейството – когато хората са заедно, радостта е , а мъката тежи наполовина...

Колко е хубаво да знаеш, че имаш семейство...

мръвка, палавите пудели, семейство, домашна храна, вечно, привързан към, неоправеното му, снимката му, по-весела, ужасни, покривката от, го осъзнах, нито лаенето, по-напрегната, смотаняк, купичката ми, писмо, въздъхна, избягалото момиче, от гардероба, обичам ви, от толкова малко, безвкусната, щастливи, двойно по-голяма